**Sextus writes to Father**

Avī, mī pater! sī valēs, gaudeō. Sed nemō est mē miserior. mater mea Pompeiīs mortua est. Tū mē in Itali reliquistī cum in Asiam profectus es. O mē miserum!

primō Baiīs habitāre mē placebat. Ibi ad lītus īre, in marī natāre, navēs spectāre solēbam. in silvīs quoque cum Marcō ambulabam et in hortō cum Davō laborabam.

Ōlim, dum prope flumen in silvīs ambulabamus, Corneliam et Flaviam magnā voce clamantēs audīvimus. Statim accurrimus et lupum ingentem puellās petentem conspeximus. Tum Marcus magnō metū commotus est et arborem ascendit. Ego tamen magnō ramō lupum pepulī et puellās servāvī.

Nunc tamen miserrimus sum propter Paelaemonem magistrum nostrum. Ille enim homo iracundissimus mē saepe ferulā ferociter verberat. cotidiē dē Aeneae itineribus multa mē rogat. eī rogantī respondēre semper cōnor. ceterōs tamen puerōs semper facillima, mē semper difficillima rogat. herī quidem de Hesperiā loquebatur, de quā neque ego neque ceterī puerī quidquam sciunt. grammaticus ferulam rapuit et me crudelissimē verberavit. Deinde domum statim ab Eucleide ductus sum. cum prīmum domum advēnimus, Cornelium clamantem obīvī. eī rem totam explicāre conabar, sed mē loquī nōn patiebatur, sed me punīvit.

O pater, regredere quam celerrimē in Italiam!